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ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ - CОҒЛОМ АВЛОД КЕЛАЖАГИНИНГ МУҲИМ
ОМИЛИ СИФАТИДА
Ферузбек Қиличев
Ўзбекистон миллий университети
докторанти, тел: 919099919
Аннотация: Мақолада кишилик жамиятининг жадал тараққиёти, фантехника, саноат ва қишлоқ хўжалигининг тез суръатларда ўсиши, Ер юзи аҳолиси
миқдорининг муттасил ортиб бориши табиат билан инсон ўртасидаги
муносабатларни мураккаблаштириб юборганлиги, ҳеч кимга сир эмаслиги, ҳар қандай
инсоний фаолият, шу жумладан табиат билан муносабатлар инсоннинг онги,
тафаккури, ақл-идроки иштирокида содир бўлиши, шу маънода экологик
муаммоларнинг кескинлашуви ёки аксинча, пасайиши, энг аввало кишиларнинг онги,
тафаккурида шу муаммоларнинг қанчалик англаш, тушуниш даражасига ҳам
тўғридан-тўғри боғланиб кетиши, муаммонинг кўплаб жабҳалари, қирралари,
томонлари борлигини ҳамда уларнинг ҳар бири ҳам ўз ўрнига эгалигини эътироф
этишимиз лозим. Айни пайтда, муаммонинг табиий-илмий, техник ва технологик,
ижтимоий-гуманитар, ҳуқуқий, социологик ва бошқа томонларини тадқиқ этиш
муҳимлигини ҳақида тадқиқ қилинган.
Калит сўзлар: Экологик муаммолар, маънавият, илмий тадқиқот,
миллатпарварлик, экалогик тарбия, таълим, мафкура, кшилик жамияти
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР БУДУЩЕГО
ОБЩЕСТВА
Ферузбек Киличев
Национальный университет Узбекистана
докторанты, тел: 919099919
Аннотация: В статье отмечается, что стремительное развитие человеческого
общества, стремительный рост науки и технологий, промышленности и сельского
хозяйства, неуклонный рост населения Земли усложнили взаимоотношения между
природой и человеком, не секрет, что любая деятельность человека, в том числе и
природа что возникновение человеческого сознания, мышления, рассуждения, в этом
смысле обострение или снижение экологических проблем, в первую очередь, сознания
людей, степень, в которой эти проблемы напрямую связаны с уровнем понимания, есть
много граней, аспектов, аспектов проблемы и мы должны признать, что у каждого из
них есть свое место. При этом исследована важность изучения естественнонаучных,
технических и технологических, социально-гуманитарных, правовых, социологических и
других аспектов проблемы.
Ключевые слова: экологические проблемы, духовность, научные исследования,
национализм, экологическое образование, образование, идеология, человеческое общество.

ECOLOGICAL EDUCATION - AS AN IMPORTANT FACTOR OF THE
FUTURE OF SOCIETY
Feruzbek Qilichev
National University of Uzbekistan
Doctoral students, tel: 919099919
Annotation: The article notes that the rapid development of human society, the rapid
growth of science and technology, industry and agriculture, the steady growth of the world's
population have complicated the relationship between nature and man, it is no secret that any
human activity, including nature that the occurrence of human consciousness, thinking,
intellect, in this sense, the aggravation or decline of environmental problems, first of all, the
consciousness of people, the degree to which these problems are directly related to the level of
understanding, there are many facets, aspects, aspects of the problem and we must recognize that
each of them has its place. At the same time, the importance of studying the natural-scientific,
technical and technological, socio-humanitarian, legal, sociological and other aspects of the
problem has been explored.
Keywords: Environmental problems, spirituality, scientific research, nationalism,
ecological education, education, ideology, human society
Экологик муаммолар моҳиятига, мазмунига миллионлаб кишилар
диққатини жалб қилиш, яъни кишилар онги, дунёқарашига уларнинг вужудга
келиш сабаблари ва уларни бартараф этиш йўллари сингдирилмаса, яъни
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экологик маданият шакллантирилмаса унинг оқибати нималарга олиб келишини
таҳминлаш қийин эмас. Ўзбек халқи маънавиятининг ўзвий қисми бўлган
тарихий-миллий қадриятларимиз мустақиллигимиз туфайли қайта тикланмоқда,
вояга етиб келаётган ёш авлод бу жараёнларда комил ишонч билан фаоллик
кўрсатмоқда, уларда ватанпарварлик, миллатпарварлик ҳислари қарор топмоқда.
Бу эса улар онгу шуурига миллий мафкурани сингдириш орқали ҳаммага мақбул
келадиган
ижтимоий
муҳитни
яратиш
ва
тарбия
тамойилларини
такомиллаштириш заруриятини вужудга келтирмоқда. Марказий Осиё тарихида
ақл-идрок билан маънавий жасоратни, диний дунёқараш билан қомусий
билимдонликни ўзида мужассам этган буюк арбоблар кўп бўлган. Имом Бухорий,
Имом Термизий, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳмад Яссавий, Ал Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Заҳриддин Бобур ва
бошқа кўплаб буюк аждодларимиз миллий маданиятимизни ривожлантиришга
улкан ҳисса қўшдилар, халқимизнинг миллий ифтихори бўлиб қолдилар.
Уларнинг номлари, жаҳон цивилизацияси тараққиётига қўшган буюк ҳиссалари
ҳозирги кунда бутун дунёга маълум.
Жамиятда юксак маънавий фазилатларни камол топтириш, миллий
мафкурани шакллантириш, ёшларни бой миллий меросимиз, тарихий
анъаналаримизга, умуминсоний қадриятларга ҳурмат, Ватанга муҳаббат,
истиқлол ғояларига садоқат руҳида тарбиялаш мамлакатимизда амалга
оширилаётган барча ислоҳотларнинг ҳал қилувчи омилидир. Айни шу маънода
Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: “Энг муҳим
масала – аҳолининг экологик маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош
қотиришимиз зарур. Албатта, бундай муаммоларни фақат маъмурий йўл билан
ҳал этиб бўлмайди, бунга ёш авлод қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат, унга
дахлдорлик ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин”, - деган эди[1]. Шу
ўринда таъкидлаш лозимки, бугунги кунда жамиятимизда мустаҳкам
кўринишдаги маънавий иммунитетни шакллантиришда
Кишилик жамиятининг жадал тараққиёти, фан-техника, саноат ва қишлоқ
хўжалигининг тез суръатларда ўсиши, Ер юзи аҳолиси миқдорининг муттасил
ортиб
бориши
табиат
билан
инсон
ўртасидаги
муносабатларни
мураккаблаштириб юборганлиги ҳеч кимга сир эмас. Бу ҳодиса табиат
муҳофазаси, табиий ресусларни сақлаш ва улардан оқилона фойдаланиш
вазифаларини бутун инсоният олдида турган ва тезлик билан ҳал қилиши лозим
бўлган асосий муаммога айлантирди.
Ҳар қандай инсоний фаолият, шу жумладан табиат билан муносабатлар
инсоннинг онги, тафаккури, ақл-идроки иштирокида содир бўлади. Шу маънода
экологик муаммоларнинг кескинлашуви ёки аксинча, пасайиши, энг аввало
кишиларнинг онги, тафаккурида шу муаммоларнинг қанчалик англаш, тушуниш
даражасига ҳам тўғридан-тўғри боғланиб кетади. Шу муносабат билан
муаммонинг кўплаб жабҳалари, қирралари, томонлари борлигини ҳамда
уларнинг ҳар бири ҳам ўз ўрнига эгалигини эътироф этишимиз лозим. Айни
пайтда, муаммонинг табиий-илмий, техник ва технологик, ижтимоий-гуманитар,
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ҳуқуқий, социологик ва бошқа томонларини тадқиқ этиш муҳимлигини ҳеч ким
эътироз уйғотмайди.
Табиат ва жамият ўртасидаги ўзаро муносабатни шакллантириш, шахс
онги ва тафаккурига синдириш осон кечмайди. Бунинг учун халқимизнинг азалий
маънавий қадриятларидан барча аҳолини, энг аввало ўсиб келаётган авлодни
баҳраманд этиш, долзарб экологик масалаларга доир назарий ва амалий
масалаларини фундаментал тадқиқ этиш ҳамда уларнинг асосий мағзини
оммабоп руҳда кишилар дунёқарашига сингдириш зарур. Аждодларимиз
ниҳоятда эъзозлаган, асраб-авайлаган, ва хатто илоҳийлаштирган табиатга
эҳтиёткорона муносабатда бўлиш, уни соф ҳолатда сақлаш ва эъзозлашни ёшлар
онгига сингдириш лозим. Ислом таълимотида экологик дунёқарашнинг
онтологик муаммоларига, яъни табиатнинг пайдо бўлиш масаласига алоҳида
эътибор берилган. Масалан, Қуръондаги “Фурқон” сурасининг 2- оятида “Аллоҳ
ҳамма нарсани яратди ва ўлчовини мукаммал қилди”, - дейилган[2]. Яъни
дунёдаги ҳар бир нарса – сув, тупроқ, ҳаво, ҳайвонот олами ҳамда наботот олами
ҳам Аллоҳ таоло томонидан муайян ўлчов билан бир-бирига ўзаро боғлиқ қилиб
яратилган. Агарда бу мувозанат инсон томонидан бузиладиган бўлса табиат, шу
жумладан, инсон учун жиддий муаммолар келиб чиқиши эҳтимоли ниҳоятда
катталиги ва жазо муқаррарлиги таъкидланган.
Ўсиб келаётган ёш авлодга табиат ва жамиятдаги табиий омилларнинг
ўзгаришининг сабаб ва оқибатларини илмий асосда очиб бериш, уларнинг
экологик дунёқарашини таркиб топтириш орқали эришилади. Айниқса, ҳозирги
кунда ёшларнинг тафаккурида экологик маданиятни шакллантириш таълимтарбия муассасалари олдида турган асосий масаладир.
Шунингдек, экологик хавфсизлик кишилик жамиятининг бугуни ва эртаси
учун долзарблиги, жуда зарурлиги боис энг муҳим муаммолар жумласига
киради. Бу муаммолар амалий тарзда ҳал этилса, кўп жиҳатдан ҳозирги ва
келгуси авлод турмушининг аҳволи ва сифатини белгилаш имкониятини беради.
Иқтисодиётнинг ишдаб чиқариш билан боғлиқ тармоқларни экологик жиҳатдан
зарарсиз технология ёрдамида ривожлантиришни таъминлаш имконига эга
бўлади. Маълумки табиатнинг ҳолати бирданига ва дарҳол ёмонлашиб қолмайди.
Бу жараён узоқ вақт давом этади. Бошқача айтганда, экологик вазият аста-секин
ёмонлаши боради.
“Биз бугун инсоният тараққиётининг, таъбир жоиз бўлса, кескин
бурилишлар рўй бераётган тарихий босқичида яшамоқдамиз.
Кейинги йилларда Ер юзида кескин геосиёсий ўзгаришлар рўй берди,
халқаро миқёсда хавфсизлик ва барқарорлик тизими издан чиқмоқда.
Глобаллашув жараёнининг тобора шидатли тус олиши нафақат инсоният
имкониятларини кенгайтирмоқда, балки зиддиятларнинг кескинлашуви,
ривожланган ва қолоқ давлатлар ўртасидаги тафовутнинг ўсишига олиб
келмоқда. Бунинг оқибатида тинчлик ва барқарорликка рахна солаётган, моҳияти
ва кўламига кўра трансмиллий хусусиятга эга турли хатти-ҳаракатлар содир
этилмоқда”[3], - деб уқтиради Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат
Мирзиёев Мавжуд экологик муаммоларни ҳал қилишда экологик таълим168
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тарбиянинг энг муҳим маънавий-маърифий қирраларидан бири бўлган экологик
маданиятни шакллантириш натижасида амалга оширилади.
Дунё олимларининг эътироф қилишларича, ушбу муаммонинг
долзарблиги ва кескинлиги кишиларнинг экологик онги ва фикрлаш тарзини
шакллантириш
ва
ривожлантириш,
фан
ва
ишлаб
чиқаришни
экологиялаштиришни тақазо қилади. Ҳозирги кунда ҳар қандай мутахасис
албатта экологик дунёқарашга, билимга эга бўлиши зарур. Экологик маданият –
бу атроф муҳит тўғрисидаги чуқур билимга эга бўлиш дегани.
Бугунги кунда содир бўлаётган экологик муаммоларнинг кундан кунга
кенгайиб бораётганлигининг асосий сабабларидан бири кишиларнинг экологик
маданиятининг ҳозирги кун даражасида шаклланмаганлигини кўрсатса,
иккинчидан,
ёшлар
тафаккурига
экологик
маданиятнинг
моҳиятини
сингдиришга эътибор берилмаётганлигидир. Инсонга болаликдан одоблиахлоқли бўлиш, тежамкор бўлиш, қонунга риоя қилиш, имон-эътиқодли бўлиш
руҳини сингдиришга алоҳида эътибор берамизку, лекин табиатни асраш руҳини
сингдиришга кўп ҳам эътибор бермаймиз.
Энди галдаги энг асосий вазифамиз ёш авлод тафаккурида инсоний
фаолиятнинг асоси мақсади – атроф муҳим, яъни табиатга фақат истеъмолчилик
нуқтаи наразидан таъсир кўрсатиш эмас, балки ундан олинаётган ҳар қандай
фойда орасида яшириниб турган зарарни ҳам кўра билиш тафаккурини
сингдириш вазифаси турибди.
Бугунги глобаллашув шароитида, айниқса Регионал ва глобал миқёсларда
экологик бирдамлик ривожланишнинг ҳозирги босқичида, давлатлар ўртасидаги
турли соҳалардаги ҳамкорлик ўта муҳим рол ўйнайди. Шунинг учун марказий
Осиё минтақасида атроф-муҳитни ҳимоя қилиш учун иқтисодий салохият,юқори
ривожланган фан-техника базасини яратиш, тенг хуқуқли, ўзаро ҳамкорликни
замонавий шаклларини ишлаб чиқиш ҳамда уни ҳаётга татбиқ этиш лозим. Чет
эл ва республикамизда фаолият олиб бораётган олимларнинг таълимот ҳамда
қарашларини умумлаштириб, қуйидаги халқаро экологик сиёсатда бирдамлик
жараёнларининг уч ривожланишини келтириш мумкин:
1.
Ҳар қандай давлат ижтимоий сиёсатни амалга оширишга йўналтирилган
мавжуд тажрибалардан экологик вазиятни яхшилаш ишларида ҳар томонлама
фойдаланиш.
2.
Халқаро экологик сиёсат интерацияси жараёнида маҳаллий шартшароитларни ҳисобга олиш ва тажрибадан ўтган усуллардан фойдаланиш.
3.
Халқаро экологик сиёсат глобаллашувининг заруратига фақат бугунги
кун эҳтиёжлари нуқтаи назаридан эмас, балки келгусидаги кўзланган мақсадлар,
вазифалар доирасида қараш
Ҳеч иккиланмасдан таъкидлаш лозимки, жаҳонда содир бўлаётган асосий
жараёнларнинг таъсири Марказий Осиё давлатлари экологик сиёсатида ҳам
намоён бўлмоқда.
Маълумки, Марказий Осиё давлатлари Ўзбекистон, Қозоғистон,
Тожикистон, Туркманистон, Қирғизстон мустақил давлатлар хамдўстлиги
таркибига киргандаёқ, ўзининг миллий экологик сиёсатида кенг истиқболли
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режаларини белгилаб олишга ҳаракат бошланган эди. Аммо бу мураккаб
масалаларни ҳал қилиш қийин кечмоқда. Бугунги ўтган 28 йиллик тажриба шуни
кўрсатмоқдаки, юқорида қайд этилган давлатларда ижтимоий-иқтисодий
ҳаётнинг тарихан умумийлиги, экологик мақсадлар муштараклиги яхлитлиги,
фан-техника ва интелектуал ресурслар мавжудлиги, бу давлатларнинг географик,
демографик-этник жиҳатлари яқинлги экологик сиёсат муштараклигини янада
юқорига кўтаришни тақозо қилмоқда. Шу мақсадда экологик ҳамкорликнинг
махсус халқаро органлари ташкил қилиш зарурлигини кун талаб қилмоқда.
Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг
ҳар томонлама ривожланиши минтақадаги экологик вазиятлар оқибатини
англаш ва зарарларини биргаликда бартараф қилишда муҳим сиёсий йўналишга
айланди.
Ҳозирги даврда экологик ҳамкорликнинг муҳим хусусиятларидан бири,
унинг интенсивлашувида намоён бўлмоқда. Келгусида, ташқи ижтимоийиқтисодий алоқалар ҳажми ва ўсиш даражасини белгиловчи экологик технологик
омиллар роли янада ортади. Бу ўз-ўзидан халқаро экологик хамкорликда давлат
фан-техника ютуқлари, ахборотларни айирбошлаш устувор йўналишга айланди.
Давлатларнинг фан-техника доирасидаги хамкорлиги табиатни мухофаза
қилиш фаолиятида ўзаро фикр алмашув жараёнларини чуқурлашуви ва ахироқибат экологияга ижобий ёндашувларга олиб келди.
Халқаро экологик сиёсат хамкорлигининг зарур шарти давлатларнинг
доимо бир-бирига беғараз ўзаро ёрдамга тайёр туришида ва технологиялар
етказиб бериш, хамкорликдаги қурилмалар, экологик объектларни қуриш ва
биргаликда фойдаланиш, иқтисодий ресурслар, моддий техника ашёлар ва ишчи
кучи айирбошлаш, экологик лойиҳалар иккинчи томон иштирокида йирик
иншоотлар қуриш, экологик тадбирлар учун кредитлар бериш, фан-техника
ривожи учун ҳисса қўшиш, мутахассислар ва малакали кадрлар тайёрлашда
ўзаро кўмаклашиш, тажриба алмашиш ва бошқа турдаги йўналишларда амалга
ошириш назарда тутилади.
Табиатни асраш доирасида хамкорлик жараёнларини ташкил қилишда
назаримизда қуйидаги муаммолар мавжуд бўлиши мумкин:
1. Ишлаб чиқаришдаги чиқиндилар муаммоси;
2. Ижтимоий-экологик
омил
(ахборот
ва
хуқуқий
асослар,
коммуникациялар, экологик инфраструктуранинг заифлиги);
3. Сиёсий омил (сиёсий муҳит, сиёсий ислоҳотларнинг турлилиги, сиёсий
қарорларнинг декларативлиги);
4. Маънавий-маданий омиллар (экологик маданият ва экологик онг
савияси пастлиги, мавжуд экологияга зид эскича қарашлар)
Хулоса қилиб, Марказий Осиё давлатларида барқарор тараққиётнинг
экологик асосларини мустаҳкамламасдан бошқа соҳалардаги хамкорликни
халқаро кўламда ҳал қилиб бўлмайди. Бунинг учун минтақа фан-техника
тараққиётини тезлаштириш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишнинг
технологик имкониятларини кучайтириш; ҳар бир давлатда табиатдан
фойдаланиш тизимини самарали регламентловчи, координацияловчи хуқуқий
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меъёрларни
вужудга
келтириш;
индустриал
ривожланган
давлатлар
тажрибасини ўрганиш ва оммалаштириш; экологик сиёсатга мумкин қадар
соғлом муҳит яратиш; жаҳон жамоатчилиги эътиборини минтақа экологик
тенглик муаммосига қаратиш лозим.
Фойдаланган адабиётлар рўйхати
1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб,
янги босқичга кўтарамиз. Ж.1. – Тошкент.: Ўзбекистон, 2017. 570-б.
2. Қуръони Карим. Маъноларининг таржимаси. -Тошкент.: 2001, 359-б.
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб,
янги босқичга кўтарамиз. Ж.1. – Тошкент.: Ўзбекистон, 2017. 33-б..
МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИК ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙФАЛСАФИЙ ТАЛҚИНИ
Мирахмедов Жаҳонгир Мухсинович
Қўқон давлат педагогика институти
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Аннотация. Мазкур мақолада миллий-маънавий ва минтақавий хавфсизлик
тушунчасини ўрганишга доир фалсафий қарашлар қиёсий тадқиқ қилинган.
Калит сўзлар: хавфсизлик, миллий хавфсизлик, маънавий хавфсизлик,
минтақавий хавфсизликнинг.
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мирахмедов Жахонгир Мухсинович
Кокандский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры «Общественных наук»
Аннотация. В статье проводится сравнительное исследование философских
взглядов на изучение концепции национально-духовной и региональной безопасности.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, моральная
безопасность, региональная безопасность.
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF THE CONCEPTS OF
NATIONAL AND SPIRITUAL SECURITY
Mirakhmedov Jakhongir Mukhsinovich
Kokand state pedagogical institute
Teacher of the department of “Social sciences”
Abstract. This article provides a comparative study of philosophical views on the study
of the concept of national-spiritual and regional security.
Keywords: security, national security, moral security, regional security.

171

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 8-сон

МУНДАРИЖА
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ
01.00.00

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

11
12

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
Ayrim o’lchami 4 dan ortmagan nilpotent elementli yordan algebralarida lokal
differensiallashlar
Arziqulov F.N, Umrzaqov N. M………………………………………………………………...
Изменения квазиуровней ферми в кремниевых p-n переходах при воздействии
света и деформации и их влияние на вольт-амперные характеристики диодов.
Гулямов Г, Гулямов А, Гафурович, Шахобиддинов Б. Б, Мажидова Г Н,
Муҳиддинова Ф.Р ………………………………………………………………………………..
Nodir yer elementlari asosida tolali optik kuchaytirgichlardagi optik o‘tishlar
Jurayeva N.I, Shamsiddinov M.B ……………………………………………………………….
КИМЁ ФАНЛАРИ
02.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
CHEMICAL SCIENCES
Ацетилен спирти ва монохлорсирка кислотасининг ўзаро реакциясида
триэтиламиннинг роли
Жўрабоев Ф. М , Нурмонов С.Э, Зокиров С , Солиев М.И ………………………………..
Суғориладиган сур тусли қўнғир тупроқлар морфологияси ва агрокимёвий
хоссаларининг ўзгариши
Исағалиев М. Т, Исомиддинов З.Ж…………………………………………………………...
Исследование осаждения мелкодисперсных аэрозолей на лабораторной установке
Бойтураев С.А, Жаббаров Т.А ………………………………………………………………...
Persica vulgaris ўсимлигининг шифобахш хусусиятлари ва таркибини кимёвий
таҳлили
Дехқонов Р. С, Абдуллаев Ш.В, Тошматов Й.Р, Абдуллажанов О. А…………………...
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
03.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
BIOLOGICAL SCIENCES
Ғарбий тянь-шань (Ўзбекистон) флорасида тарқалган phlomoides ostrowskiana (regel)
adyl., r. kam. et Machmedov турининг таҳлили
Ғуломов Р. К ……………………………………………………………………………………...
Ғўзанинг шўрланишга чидамлилигида фитогормонларнинг ўрни
Кулдошова К.М, Ахунов А.А , Хашимова Н. Р …………………………………………….
Биофортификациялаш учун баъзи юмшоқ буғдой навларини днк маркерлари
ёрдамида ўрганиш
Тоғаева М.А, Тошпулатов А. Х, Бабоев С. К, Халиқов Қ. Қ. Кушанов Ф.Н……………
Қияликлар ва тоғ тупроқлари
Алибоева М.А., Жаббаров З.А.,Фахрутдинова М. Ф ……………………………………..
Рационал овқатланишнинг айрим валеологик муаммолари
Арипов А.Н ………………………………………………………………………………………

396

1

11
19

24

29
34

38

44
50

57
64
69

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 8-сон

13

14

15
16

Сурхон-шеробод ботаник-географик райони ўсимликларининг ареал типлари
бўйича тақсимланишини
Ачилова Н. Т, Акбаров Ф.И ……………………………………………………………………
Dorivor scutellaria comosa juz. (lamiaceae) ning Farg‘ona vodiysidagi senopopulyatsiya
holati
Akbarova M.X, Obidov M.V …………………………………………………………………….
Основы применения гуминовых веществ в светлых сероземах. .
Хайдаров М.М, Юлдашев Г …………………………………………………………………...
Nor shirach (e. robustus regel) ning gullash biologiyasi
Qarshiboyeva N. H, Xolmirzayeva A.A…………………………………………………

74

78
88
93

17

Исследование антропометрических показателей у юношей и девушек Республики
Каракалпакстан
Еркудов В.О, Пуговкин А. П,
Матчанов А.Т, Розумбетов К. У,Даулетов Р. К, Есемуратова С.П……………………….. 99

18

Alcea nudiflora l. ўсимлиги полипреноллари асосидаги “преналон” воситасининг
фармакологик хусусиятлари
Рахматова М.Ж , Исхакова Г А , Хидирова Н К …………………………………………….
Шўрланишли стрессга чидамлиликни таъминловчи генлар ва уларнинг
ўсимликлар биотехнологиясида қўлланилиши
Маматқулова Г.Ф, Камбурова В.С, Макамов А.Х, Раджапов Ф.С, Салахутдинов И. Б,
Рахматова Н.Р, Маматкулова Ш.Х ……………………………………………………………
Aртемизинин метаболомик мухандислиги
Назиров М.Л, Aюбов М, Маджитова Р, Абдуллаев С, Норов Т, Х. Н, Мамажонов Б
Выбор программных средств для геоинформационного анализа при
картографировании почвенного покрова
Джалилова Г. Т, Игамбердиева Д. А, Даулетмуратов М. М ……………………………...
Ибиологик ресурс (педосфера) компонентларини шаклланшида ва
бошқарилишида экотизимларнинг ўзаро узвий боғликлиги
Тўрабоев А Н , Қирйигитов Х, Б , Турабоева Г.Н, Турдиева О.М ………………………

19

20
21

22

23

24
25

114

118
125

132

138

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ
05.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
TECHNICAL SCIENCES
Мультисервисли алоқа тармоғи орқали ахборот оқимларини узатиш
жадаллигининг нейро-норавшан модели
Шербобоева Г.Б …………………………………………………………………………………. 146
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ
09.00.00
ФИЛОСОФКИЕ НАУКИ
PHILOSOPHICAL SCIENCES
Koevolyutsiya muammolarining ijtimoiy va iqtisodiy omillari
Abdullayev A.N ................................................................................................................
151
Ўзбекистон шароитида ижтимоий соҳани трансформация қилиш механизми
Назарқосимов С.И………………………………………………………………………………. 155

397

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 8-сон

26

27
28
29
30
31
32

33
34

35
36
37
38
39
40

41
42
43

Туркистонда жадидчилик ҳаракатининг шаклланиши ва ривожланишида
маҳмудхўжа беҳбудийнинг ўрни
Мустафаев Ж. Ш ………………………………………………………………………………...
Экологик тарбия - cоғлом авлод келажагининг муҳим омили сифатида
Қиличев Ф…………………………………………………………………………………………
Миллий-маънавий хавфсизлик тушунчаларининг ижтимоий-фалсафий талқини
Мирахмедов Ж.М ……………………………………………………………………………….
Бузғунчи ғоя ва мафкураларнинг тарихий кўриниши
Юлдашева М.М ………………………………………………………………………………….
Абу Наср Форобий асарларида динга муносабат ва унинг фалсафий моҳияти
Юсубов Ж. К ……………………………………………………………………………………..
Глобаллашув шароитида шахс инновацион типининг ўзига хос хусусиятлари.
Суннатов Н Б …………………………………………………………………………………….
Тасаввуф тариқатларида халқ билан мулоқот қилиш муаммолари
Саматов Х У ………………………………………………………………………………………
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00
PHILOLOGICAL SCIENCES
Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг илмий ва адабий меросини ўрганиш
Арипова А.Х …………………………………………………………………………………….
Нофилологик отмда инглиз тили ўқитиш жараёнида талабалар мотивациясини
ривожлантириш масаласининг тутган ўрни: жорий амалиёт таҳлили
Саматова Б.Р …………………………………………………………………………………….
Ўзбек тилидаги “илм-маърифат” семемали лексемаларнинг валентлиги
Рахматуллаева Д.Ш …………………………………………………………………………….
Америка реалистик адабиётида инсон ва жамият муносабатлари тасвири
Ғаниева О. Х, Садуллаев Ф.Б, …………………………………………………………………
O`zbek hikoyalarining ingliz tili tarjimasida grammatik transformatsiyalar
Kasimova R R, Ziyadullayeva A.A,…………………………………………………………….
Баҳолаш категориясининг умумий белгилари.
Мансурова Г.М.Файзиева К.А………………………………………………………………….
Инглиз тилидаги ўзлаштирилган ҳарбий лексика диахроник аспектда
Курганов А.М ……………………………………………………………………………………
Интегратив машқлар фанлараро алоқадорликни таъминлашнинг самарали
воситаси сифатида
Мухитдинова Х.С ………………………………………………………………………………..
Викториан инглиз адабиётида ижтимоий роман жанри тадрижи
Муҳаммедова Х. Э ……………………………………………………………………………….
Ўзбек адабиётида тарихий асар илдизи
Икромхонова Ф.И ……………………………………………………………………………….
Композита ясовчи бирликларнинг луғат леммалари сифатида берилиши
(Немисча-Ўзбекча луғатлар мисолида)
Санакулов З.И …………………………………………………………………………………..

398

159
165
171
174
179
182
186

195

202
210
215
220
227
230

235
240
245

251

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 8-сон

44
45
46

47
48

49

50
51

52

53
54

55

Рус ва Ўзбек тилларидаги диний фразеологизмларда профанация ҳодисаси
Султонова Ш.М …………………………………………………………………………………,
Теорема» романида от туркумига хос сўзларнинг метафоралашуви
Сулаймонов Б. Н ………………………………………………………………………………..
Модаллик ва модус ҳодисаларининг функционал-синтактик жиҳатларига доир
Йигиталиева З. М ……………………………………………………………………………….
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00
PEDAGOGICAL SCIENCES
Basic approaches to personality psychological safety and issues in perspective
Hamidov H ……………………………………………………………………………………….
Қизларда толерантлик тафаккурини шакллантиришда мактаб, оила ва маҳалла
ҳамкорлигининг педагогик шарт-шароитлари
Арипова Г ………………………………………………………………………………………...
Масофавий таълим тизимида квант эффектларни дастурий ишланмалар асосида
ўқитиш методикаси
Жалолова П.М …………………………………………………………………………………..
Zamonaviy tarbiya tizimida sifat muammosi
Abdullayeva G. A ………………………………………………………………………………..
Талабаларни илмий-тадқиқот фаолиятига тайёрлашда дастурлаш тилидан
фойдаланиш методикаси
Тураев С. Ж ………………………………………………………………………………………
9-синф ўкувчилари нутқий бойитилишининг мотавация даражасини анкета усули
орқали баҳолаш
Абдуллаева С .Н …………………………………………………………………………………
“Жисмоний тарбия” фанини ўқитишда ахборот технологияларини қўллаш
Адашева М.У …………………………………………………………………………………….
Электротехника ва электроника асосларини ўрганишга талабалар мотивациясини
кучайтиришнинг интерактив методлари
Ахмедов Э. Р ……………………………………………………………………………………..
Ёш спортчиларни аҳлоқий-иродавий ва психологик тарбиялаш омиллари.
Абдуллаев О. Қ …………………………………………………………………………………………..

56
57
58
59

Ақли заиф ўқувчилар мулоқотини ривожлантиришга янгича ёндошиш
Музаффарова Х.Н, Исматуллаев О .........................................................................................
Педагогическое мастерство преподавателя и его становление
Михеева А.И ……………………………………………………………………………………..
Иқтисодий масалаларни ҳал қилишда математик усулларнинг роли
Сафарбаева Н. М ……………………………………………………………………………….
Psychological and pedagogical aspects of the development of intellectual and creative
activity of teenagers (in the study of historical and cultural monuments of england)
Пирманова Г …………………………………………………………………………………….

399

256
260
267

273

279

284
289

294

299
304

309
314
319
324
328

332

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 8-сон

60

61

62

63

64

65

66

67
68

69
70

Изучение творчества художника узбекистана н.карахана в формировании
способностей эстетического восприятия и самовыражения обучающихся
Ахмедова Н. М …………………………………………………………………………………... 340
Оliy o‘quv yurtlari talabalarining «ekologiya» fanidan mustaqil bilim olishini tashkil
qilish samaradorligini oshirishning metodik asoslari
Urunova X. Sh ……………………………………………………………………………………. 344
Необходимость применения систем автоматизированного проектирования при
обучении студентов инженерных специальностей в высших учебных заведениях
Эрназаров А.А …………………………………………………………………………………... 348
Tebranish masalasini maple tizimi yordamida yechish orqali talabalarda matematik
kompetentlikni rivojlantirish metodikasi
Fayzullayev J. I ………………………………………………………………………………….. 353
Қишлоқ хўжалигига ихтисослашган олий ўқув юртларида инглиз тилини ўқитиш
ҳолати ва лексик компетенцияни ривожлантириш шартлари
Холиёров Б. Ҳ …………………………………………………………………………………… 358
Aniq va umumkasbiy fanlararo integratsiyani amalga oshirish pedagogik muammo
sifatida
Sharipov S. S .................................................................................................................................... 365
Бўлажак мутахассислар касбий тайёргарлигида иродавий сифатларни
шакллантириш.
Эргашева Д, Аминов Б, Зияев А, Хайдарова М …………………………………………… 370
Курсантларнинг ўқ отиш жараёнида психологик тайёргарлик ўрни
Кочкаров А.А. ,…………………………………………………………………………………..
374
Бўлажак ўқитувчиларнинг баҳолаш компетенциясини ривожлантиришда
машқлардан фойдаланиш
Мурадкасимова К. Ш…………………………………………………………………………… 378
The use of the credit system in european universities
Kosimov K.B, Kodirov A.N……………………………………………………………………… 386
Практика управления качеством в высшем образовании
Солиев И.И ………………………………………………………………………………………. 390

400

